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ABSTRAKT

Hyrje - duke e ditur se stresi në punë është fenomen global që prek të gjitha profesionet,
fokusi i studimit tim është tek stresi në punë në profesionin e infermierisë, profesion i cili
është kyç për të ofruar kujdes shëndetësor, dhe një aspekt i rëndësishëm është edhe niveli i
stresit që infermierët përjetojnë në punën e tyre.
Qëllimi - i këtij hulumtimi është të identifikoj sa është i pranishëm stresi në punë në mesin e
infermierëve në spitalin e Ferizajt. Me rezultatet e këtij studimi synohet që të dimë se cilat
janë situatat më stresuese në profesionin e infermierisë, a ndikon stresi i punës edhe në jetën e
tyre pas pune dhe si arrijnë ta menaxhojnë stresin në punë, që ofrimi i kujdesit tek pacientët të
jetë në nivelet e duhura.
Metodologjia - metoda që është përdorur për realizimin e këtij hulumtimi është me qasje
kualitative (cilësore). Instrument për mbledhjen e të dhënave është përdorur pyetësori për
matjen e shkallës të zgjeruar të stresit të infermierisë (ENSS-ExpandedNursingStressScale), i
cili ka përfshirë të dhënat e përgjithshme dhe pyetje shtesë demografike. Në studimin e
realizuar kanë marrë pjesë 30 infermier të punësuar në spitalin e Ferizajt.
Rezultatet - e studimit kanë dhënë përgjigje në pyetjen kërkimore. Duke u bazuar në rezultatet
shohim se profesioni i infermierisë llogaritet stresues në shkallën 5, nga 0-10, me përqindjen
më të madhe nga përgjigjet (23%), situatat më stresuese rezultatet i tregojnë vdekjen e
pacientit gjatë kujdesit dhe ekspozimin e tepërt ndaj infeksioneve dhe dëmtueseve të tjerë
(50%), në uljen e nivelit të cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor stresi ndikon mesatarisht
(63%), infermierët arrijnë më së miri të menaxhojnë stresin duke bashkëpunuar me kolegët që
rezultatet tregojnë (73%), dhe ndonjëherë (76%) stresi i punës i përcjell ata edhe në jetën e
përditshme.
Konkluzionet – nga rezultatet e këtij hulumtimit mund të konkludojmë se profesioni i
infermierisë është mesatarisht stresues, por bashkëpunimi i mirë mes infermierëve dhe një staf
i mirë organizuar do të ulte shkallën e stresit në punë dhe të rritet niveli i cilësisë në ofrimin e
kujdesit shëndetësor.

Fjalët kyçe: stresi, stresi në punë, infermieria.
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1. HYRJE
Ky studim synon të masë nivelin e stresit tek infermierët në spitalin e Ferizajt dhe gjithashtu
faktorët të cilët ndikojnë në rritjen e nivelit të stresit.
Stresi në punë është një fenomen global, që prek një numër të konsiderueshëm njerëzish të
profesioneve dhe moshave të ndryshme.
Duke menduar se sa stresuese mund të jetë të punosh si infermier vendosa që të hulumtoj për
këtë temë dhe kam për qëllim të prezantojë se çka kuptojmë me stres, stresi lidhur me punën,
cilat janë situatat më stresuese në mesin e infermierëve, sa ndikon stresi në performancën e
infermierëve në punë, si arrijnë ta menaxhojnë dhe se a i përcjell stresi i punës edhe në jetën e
përditshme.
Në këtë punim, hulumtimi është bërë me infermierët e punësuar në spitalin e Ferizajt, me anë
të një pyetësori që ka përfshirë pyetje të përgjithshme dhe pyetësorin për shkallën e zgjeruar
të stresit tek infermierët (ENSS-ExpandedNursingStressScale) të cilat ata i kanë plotësuar.
Qëllimi i këtij hulumtimi është të identifikoj situatat që më së shpeshti shkaktojnë stres tek
këta infermier, gjithashtu të arrijë në përfundim se a mundet që stresi i shkaktuar në punë të
ndikoj në uljen e nivelit të ofrimit të kujdesit shëndetësor për pacientin dhe se cilat janë
mënyrat më të zakonshme që infermierët i praktikojnë për të menaxhuar stresin gjate punës.

1.1 Hipotezat
H1. Situata që shkakton më së shumti stres është vdekja e pacientit gjatë kujdesit.
H2. Stresi i punës nuk ndikon në uljen e nivelit të cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor.
H3. Infermierët arrijnë të menaxhojnë stresin duke bashkëpunuar me kolegët e tyre.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Çka kuptojmë me stres
Që nga viti 1980 fjala stres është bërë gjithnjë e më shumë pjesë e fjalorit tonë modern. Termi
stres shpesh përdoret kur aftësia për të përballuar problemet e përditshme ka arritur pikën e
krizës (Davison, 1999). Si qenie njerëzore, stresi është një pjesë e natyrshme e jetës dhe të
gjithë ne e përjetojmë stresin, duam apo jo, ai është një fakt i thjeshtë i jetës, nuk mund ta
shmangim. Stresi vjen si rezultat i shumë ndryshimeve komplekse në të cilat ne duhet të
përshtatemi dhe përfshin gjëra të tilla si shkuarja në kolegj, martesa, ndryshimi i punës,
zhvendosja e shtëpisë, sëmundjet, etj (Gosling, 2015). Stresi mund të definohet si gjendje e
pakëndshme e zgjimit emocional dhe fiziologjik që njerëzit e përjetojnë në situata që ata i
perceptojnë si të rrezikshme apo kërcënuese për mirëqenien e tyre. Përdorimi i fjalës stres
ndoshta tregon fuqishëm origjinën e saj në fjalën shqetësim, por fillimisht stresi përshkroi një
përgjigje emocionale, dhe është një fenomen fizik real që shkakton ndryshime të vërteta
fiziologjike brenda trupit dhe trurit tonë, edhe gjërat e përditshme mund të bëhen burim i
stresit nëse i tejkalojnë kufijtë (Middleton, 2009). Stresi shoqërohet me emocione negative,
por këto emocione janë thjesht grumbullim i energjisë të cilën nuk dini tu ta çlironi (Adkins,
2015).
Një klasifikim i përgjithshëm e ndan stresin në:
Eustres - stresi pozitiv ose i dobishëm, vjen si rezultat i përjetimit të eksperiencave të gëzuara.
Distresi - stresi negativ ose i dëmshëm, vjen si rezultat i përjetimit të eksperiencave jo të mira
që çojnë trupin në gjendje alarmi.
Hyperstresi - ndodh kur një individ është shtyrë përtej asaj që ai mund të trajtoj.
Hypostresi - është e kundërta e hyperstresit, ndodh kur një individ është i mërzitur apo i
pakundërshtueshëm, ata të cilët e përjetojn këtë lloj stresi shpesh janë të shqetësuar.
Stresin sipas kohëzgjatjes e ndajmë në akut dhe kronik. Stresi mund të jetë diçka që ndodh
menjëherë dhe mbaron shpejt (stresi akut), ose diçka që zgjat më shumë dhe kërkon një
përshtatje fiziologjike më afatgjatë (stresi kronik), (Middleton, 2009).
2

2.1.1 Çfarë janë stresorët
Rrethanat që shkaktojnë stres janë quajtur stresorë. Stresorët ndahen në tri kategori:
1. Stresorët fizik - mund të lidhen me kushtet e mjedisit, si temperaturat ekstreme, zhurmat,
dridhjet, mungesa e oksigjenit, nuk janë ato që ne presim ose janë jashtë përvojës sonë të
mëparshme por në shumicën e rasteve gjeneron thjeshtë prania e këtyre stresorëve.
2. Stresorët fiziologjik - mund të jenë të tilla si lodhja, mungesa e aftësisë fizike, humbja e
gjumit, vaktet e humbura (që qojnë në nivelet të ulëta të sheqerit në gjak), dhe sëmundjet,
ndikojnë në aftësitë tona për t’u përballur me stresin.
3. Stresorë psikologjik - kanë të bëj me faktorët social dhe emocional, të tilla si një rast vdekje
në familje, një martesë apo divorc, një fëmijë i sëmur, një aksident me makinë, zhurmat në
punë etj (Denmark, 2019).

2.1.2 Shkaktarët më të zakonshëm të stresit.
Stresi është një kontribues i shpeshtë i sëmundjeve kronike që ne shohim kaq shumë në ditët e
sotme, efektet anësore të stresit janë masive dhe të provuara mirë, që do të thotë se stresi
kronik do të ndikoj negativisht në ju nëse nuk bëni diçka për të (Hoff, 2019).
Shkaktarët më të zakonshëm mund të jenë:
Divorci, humbja e punës, të kesh një ngarkesë të rëndë pune ose një përgjegjësi shumë të
madhe, të jesh i pasigurt në lidhje me punën tuaj dhe rrezikun e përfundimit, problemet
emocionale, përfshirë ankthin, depresionin dhe zemërimin, ngjarjet traumatike në jetën tuaj ,
etj (Gosling, 2015).
Personaliteti ynë shpesh është një faktor vendimtar në mënyrë se si reagojmë, rrjedha e stresit
mund të zgjasë për një periudhë të gjatë kohore dhe mund të jetë shumë e dëmshme. Por stresi
nuk është gjithmonë i keq, gjithashtu është një motivues i rëndësishëm (Davison, 1999).
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2.1.3 Efektet e stresit
Stresi ka qenë gjithmonë, por ai dhe efektet e tij njihen më lehtë sot, ritmi dhe ndryshimi i
jetës moderne e kanë kthyer stresin në një epidemi në rritje (Davison, 1999). Efekti i stresit
mund të jetë delikat ose i pavlefshëm. Është e rëndësishme të kuptojmë efektin e stresit mbi
ne. Efektet e stresit ndahen në katër fusha kryesore:
1- Efektet fizike - mund të rezultojnë me dhimbje koke, urth, përzierje të stomakut, dhimbje
muskujsh ose muskuj të shtrënguar, djersitje, mpirje ose ftohtësi në ekstremitete etj.
2- Efektet mentale - të stresit mund të rezultojnë me harresë, vështirësi në koncentrim, lodhje
ose rraskapitje, performancë të dobët në punë, ankth, etj.
3- Efektet biheviorale - të stresit mund të rezultojnë në humbje të oreksit, përpjekje për të
hedhur fajin tek të tjerë, shpërthime impulsive ose agresive, abuzimi me alkoolin ose drogat,
probleme me gjumi, etj.
4- Efektet profesionale - të stresit mund të rezultojnë me pakënaqësi në punë, mungesa në
punë, marrëdhënie pune të dobët, moral të ulët, etj (Denmark, 2019).

2.1.4 Stresi sipas shkencës
Stresi shkakton një rritje të hormoneve në trupin tonë, kur jemi të stresuar trupi reagon duke
stimuluar trupin të prodhoj hormone që përfshijnë adrenalin dhe kortizol. Në thelb këto
hormone na ndihmojnë të përballemi në çdo kërcënim ose presion me të cilin përballemi. Kjo
quhet përgjigja “luftë ose fluturim”.
Hormonet që prodhon trupi në gjendje stresi rritin rrahjet e zemrës, rritin presionin e gjakut
dhe sigurojnë energji shtesë. Kortizoli, i cili njihet si hormoni i stresit, rrit energjinë duke
nxitur lëshimin e glukozës në rrjedhën e gjakut, në mënyrë që të ndihmojë personin të luftoj
ose të ikë. Trupi i njeriut përshtatet në situata të ndryshme dhe rregullon vetveten, kur nivelet
e hormoneve bien, zemra dhe presioni i gjakut kthehen në normalitet (Gosling, 2015).
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2.2 Stresi i lidhur me punën
Ekziston një shans i madh që vetëm koha e papunë të jetë mjaftueshëm për të shkaktuar stres
në një nivel të caktuar (Adkins, 2015). Të punosh do të thotë të mbijetosh e të ecësh përpara
me vullnet, ndershmëri e lodhje, shpesh herë akti i të punuarit shoqërohet me stres, pra një
gjendje e ngarkuar psikologjike. Vendi i punës mund të jetë një ambient shumë stresues, pasi
që një pjesë e madhe e jetës së njerëzve kalohet në mjedisin ku punon, dhe stresi i punës
përkufizohet si përgjigje e dëmshme fizike dhe emocionale që ndodh kur trupi dhe mendja e
dikujt nuk mund të përputhen me aftësitë, burimet ose nevojat e punës (R.Warner, 2014).
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO-International Labour Organization, 2014), thekson
se stresi në punë është gjithnjë e më shumë fenomen global që prek të gjitha kategoritë e
punëtorëve në të gjitha vendet e punës dhe në të gjitha shtetet.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO-World Health Organization, 2003), e konsideron
stresin në punë si një reagim të individit ndaj presionit dhe kërkesave të punës, që nuk
përputhen me njohurit apo aftësitë e tyre duke sfiduar kështu mundësin për tu përballur me
to.
Gjithashtu thekson se stresi ndodh në një gamë të gjerë të rrethanave të punës, por shpesh
bëhet më keq kur punonjësit mendojnë se kanë pak mbështetje nga mbikëqyrësit dhe kolegët,
dhe kur ata kanë më pak kontroll mbi punën ose sesi mund të përballojnë kërkesat dhe
presionet e saj.
Stresi është një nga rreziqet më të rënda në punë në Bashkimin Evropian, pas dhimbjes së
shpinës dhe sëmundjet muskolo – skeletore, është e dyta më e përhapur si problem
shëndetësor i lidhur me punën (Cox T. & Grififths A, 2000)
Stresi në vendin e punës dëmton aftësinë për të funksionuar në punë dhe për të shijuar jetën
jashtë punës, është e rëndësishme të njihni shkaqet e zakonshme të stresit në punë, në mënyrë
që të ndërmerrni hapat e nevojshëm për të zvogëluar këto nivele aty ku është e mundur, stresi
ne vendin e punës mund të shkaktohet nga shumë faktorë si: pasiguria në punë, orari i gjatë,
mbingarkesa me punë, mbikëqyrje e tepërt, mjedisi i papërshtatshëm i punës, mungesa e
burimeve te duhura, mungesa e pajisjeve, marrëdhënie të dobëta me kolegët dhe mbikëqyrësit
5

etj (Denmark, 2019). Presioni në vendin e punë është i pa diskutueshëm për shkak të
kërkesave dhe ndryshimeve që ndodhin në mjedisin e punës, presioni është përcaktuar si i
pranueshëm nga individët, por kur ky presion bëhet i tepruar apo i pa menaxhueshëm çon në
stres, gjithashtu stresi në vendin e punës përveç zakoneve shëndetësore të punonjësve ose
mungesa e tyre- është një arsye e rëndësishme për prevalencën në rritje të sëmundjeve si
diabeti, sëmundjet e zemrës, mbipesha dhe hipertensioni. Pavarësisht të gjithë këtyre, njerëzit
shpesh e bëjnë këtë citat “nëse nuk do të kisha kaq shumë stres, jeta ime do të ishte më e mirë,
do të ndihesha shumë më mirë” është vërtet një besim i zakonshëm (R.Warner, 2014).

2.2.1 Shenjat e stresit të tepërt në vendin e punës.
Përfshijnë - ndjenjën e ankthit, nervozizëm ose depresion, problemet me gjumin, shtrëngim në
gjoks, humbje e interesit për punën, tërheqja sociale, pakënaqësi në punë, përdorimi i alkoolit
ose ilaçeve për të përballuar stresin. Gjithashtu jeni duke përjetuar stres në nivel të lartë
atëherë kur harroni detyrat që ju caktohen, irritoheni për gjëra të vogla, sëmureni më shpesh,
keni probleme me komunikimin me kolegët dhe pacientët tuaj (Gosling, 2015).

2.2.2 dallimi mes stresit dhe djegies (burn-out)
Djegia (burn-out) është një term që përdoret për të përshkruar atë që ndodh kur ne lodhemi jo
vetëm fizikisht por edhe emocionalisht, është një term i përdorur gjerësisht, megjithëse ka

kritere diagnostike specifike. Djegia ndodh kur trupi dhe truri ynë thjesht nuk mund të
vazhdojnë të funksionoj nën presionin e lartë të stresit. Është një realitet fizik dhe psikologjik
(Middleton, 2009). Në fakt djegia është pothuajse identike me depresionin klinik në simptomat

e saj, djegia (burnout) është akumulimi i stresit të tepërt, me kalimin e kohës duke rezultuar
në nivele të pa menaxhueshme të stresit (Andrews, 2017).
Dallimi mes stresit dhe djegies është se, stresi mund të karakterizohet nga mbingarkesa, ndërsa

djegia nga shkëputja, stresi shkakton humbje të energjisë ndërsa djegia shkakton humbje të
motivimit, ideve dhe shpresës. Dëmtimi kryesor i stresit është fizik, ndërsa dëmtimi kryesor i
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djegies është emocional, stresi mund të karakterizohet nga paaftësia për të gjetur kënaqësi në
aktivitete, ndërsa djegia e tepërt do të ishte të mos jesh në gjendje të shijosh aktivitetin, me
stres zemërimi drejtohet nga brenda, kurse djegia drejtohet nga jashtë.
Stresi dhe djegia gjithashtu shoqërohen me një sër simptomash psikologjike por zemërimi,
dhuna dhe depresioni janë simptomat më të zakonshme psikologjike midis punëtorëve të
stresuar dhe atyre të djegur (burn-out), (R.Warner, 2014).

2.3 Stresi dhe profesioni i infermierisë
Infermieria njihet si arti më i vjetër dhe si profesioni më i ri.
Faktor i veçantë që e bën infermierin të jetë e ndryshme nga të gjitha profesionet e tjera është
se infermierët vendosin jetën e të tjerëve para jetës së tyre (Chapter, 2016). Njerëzit varen nga
infermierët për tu kujdesur për ta, dhe është e rëndësishme që infermierët të kujdesen për
veten e tyre në rend të parë që pastaj të mund të kujdesen në mënyrë adekuate për pacientët,
familjet dhe miqtë e tyre (Denmark, 2019).
Infermierët janë anëtar të respektuar të ekipit të kujdesit shëndetësor dhe kanë një përgjegjësi
të madhe kur bëhet fjalë për kujdesin, ndjekjen e përparimit dhe edukimin e pacientëve dhe
familjarëve të tyre në një larrmi situatash të kujdesit shëndetësor. Infermieria është një fushë
e mjekësisë në të cilën ekziston një potencial i madh për rritjen e vendeve të punës.
Infermierët përbëjnë pjesën më të madhe të punëtorëve shëndetësor që punojnë në mjediset
spitalor (Hassen, 2016). Spitali ka karaktetistika që ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në
jetën e përditshme të punëtorëve shëndetësor, pasi që është një strukturë e hierarkisë me
teknologji të shumëfishtë dhe me punë të vazhdueshme dhe me ndërrime, këtu përfshihen
aspektet psikologjike dhe emocionale të punonjësve të spitalit, veçanërisht të profesionistëve
shëndetësor infermier. Industria e kujdesit shëndetësor dhe stresi i stafit të spitalit kanë
ndryshuar në ashpërsi për shkak të rënies ekonomike (R.Warner, 2014). Në shërbimet
shëndetësore stresi i lidhur me punën përfaqëson një problem veçanërisht të mbrehtë për
shkak të rolit të tij në arritjen e rezultateve maksimale të mundshme nga puna dhe cilësisë
optimale të kushteve të punës, të cilat lidhen drejtpërdrejt me shëndetin e pacientëve duke
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qenë se shëndetësia është një ndër shërbimet dhe të drejtat kryesore në çdo shoqëri. Së bashku
me rritjen e kërkesave dhe progresit në profesionin e infermierisë, është rritur edhe stresi
midis infermierëve. Infermierët në spitalet me ngarkesë të lartë të pacientëve kanë dy herë më
shumë gjasa të jenë të pakënaqur me vendet e tyre të punës dhe më shumë se dy herë kanë
gjasa të përjetojnë stres, krahasuar me infermierët në spitalet me staf të organizuar mirë
(P.Thomas, 2008). Gjithashtu një kulturë organizative jofunksionale, konflikti midis
bashkëpunëtorëve dhe mosbesimi midis menaxherëve dhe stafit mund të bëj që infermierët të
ndihen të pambështetur dhe të çoj në akoma më shumë stres në vendin e punës (Denmark,
2019). Një nga shkaktarët më të mëdhenjtë për stresin e infermierëve është edhe mungesa e
paraqitjes së tyre në trajtimin e nevojave emocionale të pacientëve që shkakton ankth brenda
stafit infermieror, dhe është zbuluar që një nivel i lartë i stresit në punë lidhet gjithashtu edhe
me përvojën e punës dhe arsimimin. Lidhja emocionale me pacientët- nuk është e pazakontë
që infermierët të behën të afërt me pacientët e tyre, dhe kjo mund të jetë jashtëzakonisht
stresuese nëse pacientët e tyre vuajnë ose përfundojnë me vdekje. Biseda me pacientët dhe
familjet e tyre rreth opsioneve të kufizuara të trajtimit dhe vendimeve mund të jetë
veçanërisht sfiduese për infermierët, duke pasur parasysh që shumë pacient dhe familje në
këto situata janë të frikësuar dhe të zemëruar (R.Warner, 2014). Po ashtu kujdesi për pacientin
i cili po përjeton nivel të lartë të ankthit mund të provokoj stresin tek infermierët (White,
2000).
Shumë faktor të brendshëm dhe të jashtëm, ndikojnë në performancën e stafit dhe cilësinë e
kujdesit të ofruar për pacientët. Faktori i brendshëm përfshin karakteristikat e personelit dhe
stafit, të tilla si nivelet e arsimit dhe trajtimit, karakteristikat e pacientëve të tilla si nivelet e
mbrehtësisë, kënaqësinë në punë dhe organizimi i stafit, pagat dhe përfitimet, menaxhimi dhe
klima organizative. Faktori i jashtëm përfshin rregulloret, politikat e rimbursimit, stimujt dhe
kërkesat e tepërta për shërbime (S.Wunderlich, 1996).
Studimet në përgjithësi kanë lidhur këta 11 faktor me stresin për infermierët:
1- Mbingarkesa e punës (shumë për të bërë, jo kohë e mjaftueshme)
2- Presioni i kohës
3- Mungesa e mbështetjes sociale (veçanërisht nga moshat e shtyra)
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4- Ekspozimi ndaj sëmundjeve infektive
5- Lëndimet e gjilpërave
6- Mungesa e gjumit (sidomos për infermierët kujdestar të natës)
7- Ekspozimi ndaj dhunës ose kërcënimeve të lidhura me punën
8- Paqartësia e roleve dhe konfliktet
9- Mungesa e infermierëve të trajnuar dhe/ose me përvojë pune
10- Mungesa e opsioneve të zhvillimit të karrierës (mundësi të kufizuara për ngritje në
detyrë), dhe
11- Ballafaqimi me pacientët e vështirë, të sëmurë ose vdekja e pacientit.
Gjëja më e rëndësishme është të njohim simptomat herët, para se ato të bëhen dëmtuese.
Pavarësisht se sa të vogla mund të duken shenjat paralajmëruese është e rëndësishme të
dëgjoni trupin dhe mendjen tuaj. Çdo profesionist i kujdesit shëndetësor duhet të jetë i njohur
me simptomat e stresit, dhe duhet të jetë i përgatitur ti pranojë dhe ti trajtojë ato shpejt
(Denmark, 2019).
Në përmbledhjen e shumë literaturave është paraqitur klasifikimi i fushave të infermierisë të
cilat mund të jenë më pak stresuese dhe ato që janë më shumë stresuese: si më pak stresuese
mund të konsiderohen kur punon si infermier në udhëtime ajrore ose lundrim, infermier në
shkollë, infermier në shëndet publik, infermier në kujdes shtëpiak, ndërsa si më shumë
stresuese mund të jenë, infermier në emergjencë, infermier në gjinekologji, infermier në
kirurgji (salla operatore), infermier në onkologji, dhe pediatri.

2.4 Menaxhimi i stresit
Të përballesh me stresin do të thotë të përdorësh mendjen dhe të veprosh për të luftuar situatat
stresuese, dhe për të ulur nivelin e stresit, shumë njerëz kanë një mënyrë karakteristike për të
përballuar stresin bazuar në personalitetin e tyre. Por, për të menaxhuar stresin me sukses
është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm për veten (Gosling, 2015).
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Zhvillimi i strategjive të mira të menaxhimit të stresit mund të përmirësoj jetën tuaj në
mënyrë dramatike dhe të ndikojë në parandalimin e disa pasojave negative të stresit
(Andrews, 2017).
Në fushën e meanxhimit të stresit përmenden lloj-lloj strategji e teknika, ndërmjet të cilave
janë analizuar e verifikuar si më efektive dhe të thjeshta për menaxhimit të stresit veçmas
përkrahja emocionale, frymëmarrja e thellë, meditimi, relaksimi, stërvitjet,etj (Gosling, 2015).
Ekzistojnë dy lloje të qasjeve për të menaxhuar stresin: qasjet individuale dhe qasjet
organizative. Kriteret e tyre përfshijnë zbatimin e teknikave të menaxhimit të kohës, rritjen e
ushtrimeve fizike, trajnimin për relaksim dhe zgjerimin e rrjetës për mbështetje sociale. Qasja
rregullatore përfshin përmirësimin e përzgjedhjes së personelit dhe proceset e vendosjes,
vendosjen e qëllimeve realiste, ridizenjimin e vendeve të punës, rritjen e angazhimit të
punonjësve, përmirësimin e komunikimit organizativ dhe zbatimin e programeve të
mirëqenies (Abraham & Shanley, 1997).
Menaxhimi efektiv i stresit në punë në mesin e infermierëve ka për qëllim zvogëlimin dhe
kontrollimin e stresit profesional të infermierëve dhe përmirësimin e përballimit të punës.
Disa studime kanë treguar se strategjitë që kanë përdorur infermierët për t’u përballur me
stresin profesional përfshihen duke motivuar veten, duke pritur me padurim të shkojnë në
shtëpi në fund të ditës, duke pasur aktivitete shoqërore dhe hobi (Edwards.D, Burnard.P,
Coyle.D, Fothergill.A, & Hannigar.B, 2000).
Në literaturë për menaxhim të stresit në mënyrë tipike klasifikohen ndërhyrjet sipas fokusit të
menaxhimit të stresit (DeFrank & Copper, 1987). Në lidhje me fokusin e menaxhimit të
stresit, ndërhyrjet kategorizohen si primare, sekondare dhe terciare:
Qëllimi i ndërhyrjes primare është të parandaloj stresin nga burimet dhe shkaqet e tij.
Ndërhyrja sekondare synon të zvogëloi ashpërsinë ose kohëzgjatjen e stresit pasi të ketë
ndodhur dhe për të parandaluar që niveli i stresit të bëhet problematik.
Ndërhyrja terciare kërkon të rehabilitoj dhe maksimizoi funksionimin për ata që tashmë janë
duke përjetuar stres (Jonge & Dollard, 2002).
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Në vazhdim janë paraqitur 7 ndër shumë mënyrat për të menaxhuar stresin në përditshmëri
dhe në punë.

2.2.1 Shtatë (7) çelësat për të ulur nivelin e stresit në punë
Çelësi kryesor për të penguar stresin është të kuptuarit e stresit. 7 çelësat për të ulur nivelin e
stresit në punë mund të jenë:
1- Shkëputja- nuk duhet të përfshini asnjë aktivitet që lidhet me punën pas orarit të punës.
2- Filloni ditën tuaj në mënyrën e duhur - duhet të keni një gjumë të mirë, pastaj duhet te keni
një mëngjes të qetë dhe një vakt të shëndetshëm, kur e filloni ditën tuaj në mënyrën e duhur
keni më shumë energji, jeni më produktiv dhe jeni më të aftë për të përballuar situatat
stresuese në punë.
3- Ndërtoni rezistencë ndaj stresit - nëse ndërtoni rezistencë ndaj stresit do të pësoni më pak
stres.
4- Mësoni të thoni “JO”- të jesh në gjendje t’u thuash “JO” kërkesave jorealiste nga
bashkëpunëtorët ose shefi juaj është thelbësore për uljen e stresit në vendin e punës.
5- Përmirësoni sjelljen tuaj - nëse punoni në një vend ku qëndroni ulur gjatë gjithë ditës,
mund të ju sjell shumë stres në trupin tuaj, prandaj përmirësoni sjelljen tuaj dhe bëni stërvitje,
ose dhe e kundërta nëse qëndroni në këmbë gjatë gjithë ditës, gjeni kohë për të pushuar.
6- Kërkoni të dini saktësisht se çfarë pret vendi i punës nga ju - nëse nuk e dini se çfarë pritet
nga ju në punën tuaj, ose nëse pritjet vazhdojnë të ndryshojnë do të jetë një stresues masiv
dhe i panevojshëm për ju. Kërkoni të dini saktësisht se çfarë pret vendi i punës nga ju duke
rishikuar kontratën tuaj ose duke folur me një mbikëqyrës.
7- Zhvilloni marrëdhënie pune të shëndetshme- është thelbësore që të bëni maksimumin për të
krijuar marrëdhënie të mira me bashkëpunëtorët dhe mbikëqyrësit tuaj, pasi një marrëdhënie
pune jo e mirë mund të jetë shumë stresuese (Hoff, 2019).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Stresi është një element interesant për kërkim shkencor pasi që përfaqëson një element
thelbësor të psikologjisë së shëndetit, shërbimet e infermierisë janë thelbësore për sigurimin e
kujdesit spitalor, kujdesi infermieror është një nga kontribuuesit e rëndësishëm në arritjen e
një kujdesi cilësor për pacientin (S.Wunderlich, 1996). Infermieria për shkak të natyrës së saj
është një profesion që i nënshtrohet një shkalle të lartë të stresit.
Problemi qëndron te çështja se në çfarë niveli është i pranishëm stresi në punë në mesin e
infermierëve në spitalin e Ferizajt, si ndikon stresi në performancën e tyre në punë e
gjithashtu edhe në jetën e përditshme, nën presionin e stresit a mund të ulet niveli i cilësisë së
shërbimit shëndetësor dhe në çfarë mënyre apo strategji të menaxhmit arrijnë ata të
kontrollojnë stresin dhe situatat stresuese gjatë punës.
Rëndësia e problemit shfaqë se stresi është i dëmshëm fizikisht dhe psikologjikisht dhe stresi
në punë mund të ulë performancën e mirë në punë po ashtu edhe kënaqësinë dhe motivimin
për të punuar, kur stresi kalon kufijtë. Me këtë hulumtimi mund të kemi parasysh situatat dhe
rrethanat që e bëjnë profesionin e infermierisë stresues, gjithashtu do të dimë se cilat janë
mënyrat apo teknikat më të mira për të përballuar stresi në punë si infermier, rezultate këto të
nxjerra nga përgjigjet e pyetjeve të paraqitur në pyetësorin hulumtues.

Objektivat e hulumtimit:
1. Nga shkaktohet stresi tek punëtorët shëndetësor -infermier.
2. Cilat janë situatat më stresuese në infermieri.
3. A ndikon stresi i shkaktuar nga puna në uljen e cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor.
4. Si arrijnë infermierët të menaxhojnë stresin dhe situatat stresuese në punë.
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4. METODOLOGJIA
Studimi është me qasje kualitative (cilësore).
4.1 Pyetja hulumtuese

Sa stresuese është puna në mesin e infermierëve në spitalin e Ferizajt?
4.2 Pjesëmarrësi

Në hulumtimin e realizuar kanë marrë pjesë 30 infermier në mënyrë vullnetare, të punësuar në
spitalin e Ferizajt. Infermierët pjesëmarrës janë staf i reparteve kirurgji, hemodializë,
gjinekologji dhe pediatri, ndërsa në emergjencë nuk e kanë pranuar pyetësorin me arsyetimin
se nuk kemi kohë, kurse në reparti e internos mungonte stafi për arsye të renovimit.
Të dhënat e përgjithshme kanë rezultuar si në vijim: të grup moshës 20-40 vjeç (53%), të grup
moshës 40-60 vjeç (33%), të grup moshës 60+ vjeç (13%), (Tabela 1).
Tabela 1. Pjesëmarrësit sipas grup moshës.
Mosha

frekuenca

%

20-40 vjeçç

16

53%

40-60 vjeçç

10

33%

60+ vjeçç

4

13%

Sipas gjinisëë pjesëmarrësit meshkuj përfshijnë (33%), kurse gjinia femërore përfshin (66%),
(Tabela 2).
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Tabela 2. Pjesëmarrësit sipas gjinisë.
Gjinia

frekuenca

%

meshkuj

10

33%

femra

20

66%

Sipas vendit të punës të gjithë infermierët pjesëmarrës punoni në spital (100%), mjekësia
familjare dhe emergjenca me asnjë pjesëmarrës (0%), (Tabela 3).

Tabela 3. Pjesëmarrësit sipas vendit të punës.
Vendi i punës

Frekuenca

%

Spital

30

100%

Mjekësi familjare dhe

0

0%

Emergjencë

Për nga përvoja e punës nga 1-10 vjet (33%), nga 20-30 vjet (53%) dhe 30+ vjet (13%),
(Tabela 4).

Tabela 4. Pjesëmarrësit sipas përvojës së punës.
Përvoja e punës

Frekuenca

%

1-10 vjet

10

33%

20-30 vjet

16

53%

30+ vjet

4

13%
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Sipas nivelit të edukimit pjesëmarrësit me shkollë të mesme përfshijnë (46%), kurse me
fakultetin e infermierisë përfshijnë (53%), (Tabela 5).
Tabela 5. Pjesëmarrësit sipas nivelit të edukimit.
Niveli i edukimit

Frekuenca

%

Shkollë e mesme

14

46%

Fakulteti i infermierisë

16

53%

4.3 Instrumenti
Hulumtimi është bërë me anë të pyetësorit për shkallën e zgjeruar të stresit në infermieri
(ENSS-ExpandedNursingStressScale), i përkthyer në shqip, dhe përmban 15 pyetje të cilat
masin shkallën e stresit tek infermierët, 5 pyetje për të dhënat e përgjithshme dhe 4 pyetje
shtesë demografike.
Përgjigjet vlerësohen: 1). aspak stresuese, 2). rrallëherë stresuese, 3). shpeshherë stresuese, 4).
ekstrem stresuese, 0). nuk vlen për mua.
Gjithashtu tek pyetjet shtesë demografike, përgjigjet vlerësohen në mënyra të ndryshme si :
nga 0-10 zgjidh një numër, mënyrë tjetër është me po, jo ose ndonjëherë, alternativat janë
përshtatur duke u bazuar në pyetjen e shtruar.

4.4 Procedura
Fillimisht është marrë leja për qasje në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, për kryerjen e këtij
hulumtimit. Infermierët pjesëmarrës janë njoftuar paraprakisht për qëllimin e hulumtimit.
Gjithashtu janë njoftuar se pyetësori nuk përmban pyetje për të dhëna personale dhe se çdo e
dhënë do të përdoret vetëm për studim dhe do të ruhet konfidencialiteti i të dhënave. Çështjet
15

etike të tilla si pakujdesia, trillimi, falsifikimi, plagjiatura dhe keqpërdorimi janë shmangur.
Të dhënat janë mbledhur nga data 29 Shtator deri me 5 Tetor, dhe janë analizuar duke
përdorur Microsoft Excel.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezantimi i rezultateve
Rezultatet e studimit kanë dhënë përgjigje në pyetjen kërkimore dhe sipas rezultateve për
pyetjen se sa stresuese është aplikimi i procedurave që i shkaktojnë dhimbje pacientit,
përqindja më e madhe e përgjigjeve është: shpeshherë stresuese (60%), pastaj rrallëherë
stresuese (26%), dhe aspak stresuese (13%), (Grafikoni 1).
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Grafikoni 1. Aplikimi i procedurave që i shkaktojnë dhimbje pacientit.

Duke u bazuar në rezultate për pyetjen se sa stresuese është kur merrni kritika nga ana e
mjekut, përgjigjet japin rezultat se kjo situatë është rrallëherë stresuese (46%), aspak stresuese
dhe shpeshherë stresuese me (23%) dhe nuk vlen për mua me (6%), (Grafikoni 2).
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Grafikoni 2. Kritika nga ana e mjekut.
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Se sa stresuese është kur kanë konflikt me mbikëqyrësin përgjigjet japin këto rezultate:
rrallëherë stresuese (46%), aspak stresuese (20%), shpeshherë stresuese (16%), ekstrem
stresuese (13%) dhe nuk vlen për mua me (3%), (Grafikoni 3).
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Grafikoni 3. Konflikti me mbikëqyrësin.

Kur infermierët nuk njoftohen nga ana e mjekut lidhur me gjendjen e pacientit ata kanë dhënë
këto rezultate: shpeshherë stresuese (36%), nuk vlen për mua (30%), rrallëherë stresuese
(20%), dhe aspak streseuse (13%), (Grafikoni 4).
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Grafikoni 4. Mos informimi nga ana e mjekut lidhur me gjendjen e pacientit.
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Nga analizimi i përgjigjeve për pyetjen se sa janë stresuese kërkesat e panevojshme nga ana e
pacientëve, tregojnë se janë: aspak stresuese (50%), rrallëherë stresuese (30%), shpeshherë
stresuese (13%) dhe nuk vlen për mua (6%), (Grafikoni 5).
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Grafikoni 5. Kërkesat e panevojshme nga ana e pacientit.

Se sa stresuese është kur ngacmohen seksualisht përgjigjet janë këto: nuk vlen për mua
(43%), aspak stresuese (26%) gjithashtu ekstrem stresuese me të njëjtën përqindje (26%) dhe
shpeshherë stresuese me (3%), (Grafikoni 6).
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Grafikoni 6. Kur ngacmohem seksualisht.
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Në pamundësinë për përgjigje në pyetjet e pacientit, ka përgjigje në të gjitha alternativat e
shtruara dhe këto janë: aspak stresuese (30%), nuk vlen për mua (26%), shpeshherë stresuese
(20%), rrallëherë stresuese (13%) dhe ekstrem stresuese (10%), (Grafikoni 7).
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Grafikoni 7. Pamundësia e përgjigjes së pyetjeve të pacientit.

Në grafikonin e mëposhtëm shohim se sa stres ju shkakton frika e gabimit gjatë trajtimit të
pacientit dhe përgjigjet janë këto: shpeshherë stresuese (26%), rrallëherë stresuese dhe nuk
vlen për mua me përqindjen e njëjtë (20%) dhe gjithashtu aspak stresuese dhe ekstrem
stresuese me përqindjen e njëjtë (16%), (Grafikoni 8).
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Grafikoni 8. Frika e gabimit gjatë trajtimit të pacientit.
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Për sa i përket vështirësive në bashkëpunim me infermierët e tjerë rezultatet e nxjerra tregojnë
se është situatë aspak stresuese (40%), rrallëherë stresuese (26%) dhe shpeshherë stresuese
me nuk vlen për mua përqindjen e njëjtë (16%), (Grafikoni 9).
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Grafikoni 9. Vështirësia e bashkëpunimit me infermierët e tjerë.

Për pyetjen se sa stresuese është kur faji hedhet tek ata për gjithçka që shkon keq, rezultatet e
gjetura janë këto: rrallëherë stresuese (26%), aspak stresuese dhe ekstrem stresuese me
përqindje të njëjtë (23%), nuk vlen për mua (20%), dhe shpeshherë stresuese me vetëm (6%),
(Grafikoni 10).
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Grafikoni 10. Hedhja e fajit te unë për gjithçka që shkon keq.
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Ndërrimi i shpeshtë i vendit të punës nga mbikëqyrësi ka rezultuar të jetë që : nuk vlen për
mua (33%), ekstrem stresuese (26%), shpeshherë stresuese (20%), aspak stresuese (16%) dhe
rrallëherë stresuese me (3%), (Grafikoni 11).
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Aspak stresuese (1)

Rrallëherë
stresuese (2)

Shpeshherë
stresuese (3)

Ekstrem stresuese Nuk vlen për mua
(4)
(0)

Grafikoni 11. Ndërrimi i shpeshtë i vendit të punës nga mbikëqyrësi.

Se sa stresuese është të jesh i ekspozuar ndaj infeksioneve ose dëmtuesëve të tjerë, rezultatet
japin këto përgjigje: ekstrem stresuese (50%), shpeshherë stresuese (26%), aspak stresuese
dhe nuk vlen për mua me përqindje të njëjtë (10%) dhe rrallëherë stresuese (3%), (Grafikoni
12).
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Grafikoni 12. Ekspozimi i tepërt ndaj infeksioneve ose dëmtuesëve të tjerë.
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Puna me pacientët e dhunshëm rezulton të jetë: rrallëherë stresuese (50%), shpeshherë
stresuese (23%), aspak stresuese dhe ekstrem stresuese me përqindjen e njëjtë (13%),
(Grafikoni 13).
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Grafikoni 13. Puna me pacientët e dhunshëm.

Se sa stresuese mund të jetë marrja e vendimit për pacientin në mungesë të mjekut rezultatet
japin këto përgjigje: rrallëherë stresuese (30%), nuk vlen për mua (26%), shpeshherë
stresuese (23%), ekstrem stresuese (13%), dhe aspak stresuese (6%), (Grafikoni 14).
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Grafikoni 14. Marrja e vendimit për pacientin në mungesë të mjekut.
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Duke u bazuar në rezultate shohim se vdekja e pacientit me të cilin je lidhur gjatë kujdesit,
përqindja më e madhe e përgjigjeve është: ekstrem stresuese (50%), shpeshherë stresuese
(20%), rrallëherë stresuese (16%), dhe aspak stresuese (13%). Me këtë rezultat vërtetohet
hipoteza e parë e ngritur se situata që shkakton më së shumti stres është vdekja e pacientit
gjatë kujdesit. (Grafikoni 15).
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Grafikoni 15. Vdekja e pacientit me të cilin je lidhur gjatë kujdesit.

Për pyetjen se në çfarë niveli e llogarisni stresuese profesionin e infermierisë nga 0-10, (ku 0nënkupton aspak, 10-nënkupton shumë stresuese, shëno një numër brenda 0-10), përgjigjet
kanë dhënë këto rezultate: numër 5 me (23%), nr.6 dhe 8 me të njëjtën përqindje (20%), nr.7
(13%), nr.4 (10%), dhe numrat 0,3,9 dhe 10 kanë përqindjen (3%), (Grafikoni 16).
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Grafikoni 16. Në çfarë niveli e llogarisni stresuese profesionin e infermieris nga 0-10.
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Duke u bazuar në rezultate shohim se në pyetjen sa ndikon stresi në uljen e cilësisë në ofrimin
e kujdesit shëndetësor, përqindja më e madhe e përgjigjeve është: mesatarisht (63%), aspak
(20%) dhe shumë (16%). Me këto rezultate hipoteza e dytë e ngritur se stresi i punës nuk
ndikon në uljen e nivelit të cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor, nuk vërtetohet.
(Grafikoni 17).
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Grafikoni 17. Sa ndikon stresi në uljen e cilësisë të ofrimit të kujdesit shëndetësor.

Për pyetjen e shtruar se a i përcjell stresi i punës edhe në jetën e përditshme rezultatet janë
këto: ndonjëherë (76%), JO (20%), dhe PO (3%), (Grafikoni 18).
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Grafikoni 18. Stresi që keni në punë a ju përcjell në jetën e përditshme.

Rezultate për pyetjen se si ata arrijnë ta menaxhojnë stresi në punë si infermier, me cilën
metodë ose teknik përgjigjet janë këto: bashkëpunimi me kolegët (73%), numërimi nga 1-10
(13%), me frymëmarrje të thellë (10%), dhe nuk më nevojitet asnjëra nga këto (3%). Me këto
përgjigje vërtetohet hipoteza e tretë e ngritur se infermierët arrijnë të menaxhojnë stresin duke
bashkëpunuar me kolegët e tyre, (Grafikoni 19).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Me frymëmarrje të
thellë

Numërimi nga 1-10

Bashkëpunimi me
kolegët

Nuk më nevojitet
asnjëra nga këto

Grafikoni 19. Me cilën nga këto metoda mund të arrini të menaxhoni stresin në punën tuaj si
infermierë.

26

5.2 Analiza e rezultateve
Në hulumtimin e realizuar me infermierët pjesëmarrës të spitalit të përgjithshëm të Ferizajt,
nga rezultatet e nxjerra dhe analiza e kryer mund të konstatojmë se situata që nuk shkakton
aspak stres është kërkesat e panevojshme nga ana e pacientit me (50%), kurse situata që
rrallëherë është stresuese rezulton puna me pacientët e dhunshëm (50%), gjithashtu situata që
konsiderohet si shpeshherë stresuese me (60%) është aplikimi i procedurave që shkaktojnë
dhimbje te pacienti, dhe situatat që shkaktojnë më së shumti stres rezultojnë vdekja e pacientit
me të cilin janë lidhur gjatë kujdesit dhe ekspozimi i tepët ndaj infeksioneve ose dëmtuesëve
të tjerë, këto situata ekstrem stresuese për infermierët me një përqindje të njëjtë (50%), dhe në
fund situata që ishte vlerësuar me (43%) në përgjigjen që nuk vlen për mua është situata kur
ngacmohem seksualisht.
Vdekja e pacientit gjatë kujdesit rezulton si situata me stresuese në mesin e infermierëve në
shumicën e studimeve të ngjashme të bëra më parë, të cilat i kam analizuar për të krahasuar
rezultatet e hulumtimit time me to.
Një hulumtimi i kryer në 30 spitale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, identifikoi që
profesionistët infermieror të njësive me ngarkesë të lartë pune kanë më shumë shans të kenë
stres dhe pakënaqësi në punë, dhe vlerësojnë kujdesin ndaj njësive të tyre si të pasigurt dhe
me cilësi të dobët (Renata M. Daud-Gallotti, 2012).
Një hulumtim tjetër i bërë nga Shiv Prasad në të cilin u përdor (ENSS-ExpandedNursing
StressScale), kishte raportuar se 92% e infermierëve përjetuan stres, nga të cilët 52% kishin
përjetuar stres të rëndë deri në shumë të rëndë (Prasad, 2013).
Një studim i ngjashëm i kryer nga (CR., 2010), kishte arritur në përfundim se prevalenca e

stresit profesional midis infermierëve ishte 87.4%, presioni i kohës, niveli i lartë i kërkesës
për aftësi, trajtimi i çështjeve të ndryshme të jetës në të njëjtën kohë me profesionin siç janë
kujdesi për fëmijët/ prindërit e tyre, situata e punës dhe përgjegjësit personale, u gjet të ishin
faktorët më stresues.
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Kamel Al- Hawajerh zbuloi se angazhimi organizativ është statistikisht i lidhur në mënyrë të
konsiderueshme negativisht me stresin profesional në mesin e infermierëve (Hawajerh, 2011).
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Në bazë të gjetjeve të hulumtimit mund të konkludojmë se hipoteza e parë e ngritur se situata
që shkakton më së shumti stres është vdekja e pacientit gjatë kujdesit, është vërtetuar, me
analizën e rezultateve vërtetohet se kjo situatë është ekstrem stresuese për 50% të
infermierëve pjesëmarrës, dhe gjithashtu studimi zbuloi se edhe ekspozimi i tepërt ndaj
infeksioneve ose dëmtuesëve të tjerë qëndron në shkallë të njëjtë të stresit me situatën e lartë
përmendur.
Përgjigjet e marra tregojnë se stresi ndikon mesatarisht në uljen e nivelit të cilësisë në ofrimin
e kujdesit shëndetësor me një përqindje prej 63%, dhe si përfundim hipoteza e dytë e ngritur
se stresi nuk ndikon në uljen e nivelit të cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor, bie poshtë.
Përveç këtyre studimi i bërë tregoi edhe mënyrën se si arrijnë ata ta menaxhojnë stresin në
punë si infermier, në bazë të gjetjeve dalim në konkluzion se bashkëpunimi me kolegët është
metoda me të cilën arrijnë të menaxhojnë stresin 73% e infermierëve pjesëmarrës, dhe kjo
vërteton hipotezën e tretë të ngritur se infermierët arrijnë të menaxhojnë stresin duke
bashkëpunuar me kolegët e tyre.
Pas mbledhjes së të dhënave, analizimit dhe prezantimit të rezultateve mund të vijmë në
përfundim se:
Të punosh si infermier/re është mesatarisht stresuese, dhe ndonjëherë stresi i punës i përcjellë
ata edhe në jetën e përditshme pas orarit të punës.
Pas analizimit të pyetësorëve mund të konkludojmë se pjesëmarrja ishte më e madhe nga
gjinia femërore se sa mashkullore, dhe në analizimin e përgjigjeve të tyre dallimi ishte se
pyetësorët e plotësuar nga femrat kishin më shumë përgjigje nga rrallëherë, shpeshherë ose
ekstrem stresuese, kurse tek përgjigjet që i kishin dhënë meshkujt pjesa më e madhe e tyre
ishin aspak stresuese ose nuk vlen për mua.
Një nga situatat që ishte shpeshherë stresuese me një përqindje mjaftueshëm të madhe me
36% ishte mos informimi nga ana e mjekut për gjendjen e pacientit, situatë e cila nuk duhet
të lejohet që të ndodhë në një staf mjekësor apo raport mjek-infermier.
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Gjithashtu mund të konkludojmë se vështirësia e bashkëpunimit me infermierët e tjerë sipas
rezultateve vlerësohet si aspak stresuese, dhe në bazë të kësaj mund të themi se bashkëpunimi
mes infermierëve në spital të Ferizajt është kryesisht i mirë.

REKOMANDIMET
Rekomandojmë se secili infermier/re duhet ti kushtojë rëndësi stresit që ata përjetojnë në
punë, fillimisht duke njohur situatat që shkaktojnë stres, pastaj të flasin me të tjerët për stresin
që kanë sepse kjo mundet të ndihmoj në reduktimin e stresit.
Kryeinfermierët duhet të iniciojnë strategji për të zvogëluar nivelin e stresit në punë dhe duhet
të sigurojnë më shumë mbështetje për infermierët.
Gjithashtu rekomandojmë që secilit ti caktohet detyra që ata dinë të bëjë më së miri dhe kanë
përvojë në të, sepse përvoja e punës ndikon që një infermier të përjetoj më pak stres në situata
të caktuara pasi që është i njohur me rrethanat që mund të ndodhin.
Gjithashtu një bashkëpunim i mirë mes infermierëve dhe një staf i mirë organizuar do të ulte
shkallën e stresit dhe do të rritej niveli i cilësisë në ofrimin e kujdesit shëndetësor.
Po ashtu edhe raporti mjek-infermier duhet të përmirësohet, sepse edhe bashkëpunimi i mirë
mjek-infermier ndikon që të ketë më pak presion dhe stres në punë.
Një kujdes shëndetësor nuk do të mund të funksionoj si duhet nëse bashkëpunimi mes mjekut
dhe infermierëve nuk është i mirë.
Rekomandojmë të zhvillohen kushte dhe mjedis i përshtatshëm për të punuar, po ashtu për tu
përballur me stresi rekomandohet kombinimi i strategjive personale me ato organizative.
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8. APPENDIXES
Të dhënat e përgjithshme:
Mosha:
1. 20-40
2. 40-60
3. 60 +
Përvoja e punës:
1. 1-10 vite
2. 20-30
3. 30+

Gjinia:
1. M
2. F

Vendi i punës:

1. Spital
2. Mjekësi familjare
3. Emergjencë

Niveli i edukimit:
1. Shkolla e mesme
2. Fakulteti i infermierisë

33

Aspak stresuese

Rrallëherë stresuese

Shpeshherë stresuese

Ekstremi stresuese

Nuk vlen për mua

Expanded Nursing Stress Scale (ENSS)

1. Aplikimi i procedurave që i shkaktojnë dhimbje
pacientit
2. Kritika nga ana e mjekut

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

3. Konflikti me mbikëqyrësin

1

2

3

4

0

4. Mos informimi i duhur i mjekut lidhur me
gjendjen e pacientit
5. Kërkesat e panevojshme nga ana e pacientit

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

6. Kur ngacmohem seksualisht

1

2

3

4

0

7. Pamundësia e përgjigjes në pyetjet e pacientit

1

2

3

4

0

8. Frika e gabimit gjatë trajtimit të pacientit

1

2

3

4

0

9. Vështirësia e bashkëpunimit me infermierët tjerë

1

2

3

4

0

10. Hedhja e fajit te unë për gjithçka që shkon keq

1

2

3

4

0

11. Ndërrimi i shpeshtë i vendit të punës nga
mbikëqyrësi
12. Ekspozimi i tepërt ndaj infeksionit ose demtuesve
tjerë

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

Shkalla e Zgjeruar e Stresit të Infermierisë

Ju lutem rrethojeni një numër për secilën pyetje që e
përshkruan më së miri opinionin tuaj rreth
konstatimit të dhënë
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13. Puna me pacientët e dhunshëm

1

2

3

4

0

14. Marrja e vendimit për pacientin në mungesë të
mjekut
15. Vdekja e pacientit me të cilin je lidhur gjatë
kujdesit

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1. Në çfarë niveli e llogarisni stresues profesionin e infermierisë nga 0-10?

(0-nënkupton aspak, 10-nënkupton shumë stresues, shëno një numër brenda 0-10).

-------------

2. Sa ndikon stresi në uljen e cilësisë të ofrimit të kujdesit shëndetësor?
1. Aspakë

2.Mesatarisht

3.Shumë

3. Stresi që keni në punë a ju përcjell në jetën e përditshme?
1.PO

2. JO

3. Ndonjëherë

4.Me cilën nga këto metoda mund të arrini ta menaxhoni stresin në punën tuaj si infermier?

1. Me frymëmarrje të thellë.
2. Numërimi nga 1-10.
3. Bashkëpunimi me kolegët.
4. Nuk më nevojitet asnjëra nga këto.
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